Tvänne förgeliga och hjerterörande 

Sånger.

Den första: 
Om ångarene Runebergs och Arax' kollision natten mot den 7 och 8 Augusti 1892.

Den andra: 
Om besvär av smittsamma sjukdom och koleran och dyr tid i landet.

Strifven af P. T. i.

Åbo, 
Aura boktryckert, 1892.

Pris 20 penni.
Den första:
Om Angarene Munebergs och Ajar' samman-
törning nästlen emellan den 7 och 8 Augusti 1892
inväid Hundholm i närheten af Helsingfors.

1. Ett budslag förglit oss ingått
   Af katastrofen vi hörna satt,
   Som odjutfåligt oss allom är,
   Blott färg och menyrd innebär.

2. Under sommaren den skönaste
   Söndagsmorgonen var lyshande:
   Att Helsingfors lekte i glans,
   På lustfard liikt bruden till hans.

3. Då uti Borgå samfallades
   Det festen af brandslavarne firades,
   Då alla dit ju strimmade
   Angarene blevo fullaftade.

4. Då på lustfärden begäfvo sig
   Helt glada uppå hajfars fitig
   Ej anande något obehag,
   Dödens lia var nu deras lag.

5. Bätätt, högwärde läsare,
   Dina försvanér dittvärde,
   Som mitt bland livets helysta glans
   Bortgå till dödens blytra mans.

6. Tilldragelse hvad hemskareg att bli
   Man fällan såört gyvnnara, det att
   Då närmast hundra till antal ni.
   Mannfors fampa mot dödens kvar.

7. Den färg smätt trycker nu vår häger
   Ej aldrig ur vårt minne går naf
   Att mennskolif förplikts iot så, och
   Men hvems var felet härtilt dä- med.

8. Stoltheten bland mången råder hör
   Så fallet med ångbåstawapener ärvis
   Då vid fita bord supera de rät.
   Af den starka nättarn njutande.

9. Men om frågan framställes ansvar
   Sifliket ansvar ej ju följa kan.
   Då så många mennskolis, undersätt
   Ögonblickligt afgått i förordning.

10. Om beskrivsa man ristera märke
    Och de månlösa försvarea få.
    Trots hjertat ej more inmäntande,
    För den härtilt varit förmäntande.

11. Ofriga femte lit upptogits har
    Sammanförningern bortill orfalt war.
    Man hör ju mången klagesröf.
    Och barn och modrar, förutom troft.

12. Ej aldrig ur ens häg kan gå
    För den som åsig katastrofen där.
    När modern fallande sitt barn och
    Och brudgummen den, i han afslig war.
13. Då på Angaren Åjar man insteg,
När från Borgå hansnen den affred,
Då ingen kunde ana af,
Att sista färden var dem på haf.

14. Men hwilken safa drabbade,
Då Ruteberg sammantörnade
Med Åjar uppå färden nu,
Hyven kan omordas hvad tillgått ju.

15. Hvad ware att förlofna till
Min tanke ej ens omtala will,
Men den som sjelf tillständes war,
Dens minne demom hågkomst har.

16. Innan denna sång afslutas här,
Jag oförspord ej lemma plär:
Att Bellamo åter i sin barn
Tre fruntimmer ryst från ismets larm.

17. Å Kronbergs sjärden så seglade
Sju personer till antal de,
Då slupen för dem kantrade
Och de unga tännor omkomme.

18. Den 14 Augusti det ju war
Då olckahändelsen passerat har,
Detta förbista de afslutade
Och måhanda lejva nu ett lyckligare.

19. Från Helsingforst de alla war
Dem dödens lia måstrat har
Deras hårgång förra föraldranne
Och slägtingar de närmaste.

20. Åsvena en dylik händelse
Å Saltmif sjärden inträfade,
Der åter på en segelfär
Dödens lia gjort sin åtgärd.

21. Tre personer igen bortgått
Af våre medborgares lott.
Bland dem en lärarinna war,
Som i böljans fann slutat des dar.

22. In midare syra personer dessa dar,
I böjsorna ankommit har,
Man vet ej mer hvad man tänka kan,
Huru många offer hafvet kräfver an.

23. Bland dessa syra jag nämnna will —
En kofersta, Angaren Kinimaa hörde till.
Batten skulle hon anfassa an,
Men hantles uti böljans fann —

24. Ladtadt Angaren genast stoppades
Och ånguafinen stannades —
Men ingen räddning funde sje,
Bellamo henne redan uppslutande.

25. Ej lång tid heller förstridit har
Sedan Johannotidens dar.
Då åsvena hafsgudens från jordens sje
Sex personer uppnappat till sig.

26. Så hafvet i år många offer kräft,
Men hvad detta li is ju måndt.
Blott man till ett bättre ware heredd,
Mår arfvedel då väl tryggad sebb.
Den andra

Om koleran och dyr tid.

1. Dyr tid för handen här nu är uit.
   Och sjukdom beherskar tiden, ofta.
   Mängen rehan i livet här, som unde
   Sofrande nödstort för dagen, vana.

2. Hottaande är önske i tiden, ofta.
   Och koleran härjar i Öster, stort
   Och menighetens befarma ju nödt.
   Någon frid ej finnet rader.

   Spridit ibrand folkets, alltid.
   Och vid skaparen fatt utgud, nu.
   Så är det nu tillgången, omnågad.

4. Ej motgåande frukten, den grund.
   Och överskoden ju skyddar.
   Upplysning förbvik beställningen.
   Natt till bestärts, som tryggar.

5. Nu lyckan icke gynnas är tiggare
   Meroa för menighetens, omtal.
   Störiam är nu fröjd och friken.
   Frukten för kolerapesten.

6. Men ju follets högsta skydd,
   Är Gud, som allting räder.
   Ili honom man lefver trygg.
   Han alltid sin nod upplåter.

   Ili lyckan öfs gynner.
   Mängen i världen är som skum.
   Sin pligt till Gud, underläter.

8. En liten del värta folk utgör.
   Af den behandla världen.
   Men sitt värde det tillhör.
   Utisfånds historien.

9. Huru regeringarne än hår så
   Folket fryga ville.
   Och ett skydd dem vara nå
   I Europa lyckligaste!

10. Men så sjukdomarne föregå.
    Följer frigets betågligheter.
    Den häpenhet, som folket då
    Ostvergå livets kriter.

11. Wi finska unga kämpar hår.
    Ett folk utåtigaste.
    Mår pligt att skydda vär sundhet är.
    Så på det fordelaftigaste.

    År lätaren den bästa.
    Livets största hälso är.
    Svem tan ju detta mån.
13. Af bildningen och en grand
Bår fördelning tillhör.
Dts styddar var tidis hållområder
På sätt sig rätt tillhör.

14. Ej of någre gvaekalvare
Wi ofs mer begagna.
Och ej eller till midsteppelse
Våra medel upposfra.